






males usually are  inexperienced  in displays and  they have minimal chances of attracting  females  that visit adults.
Despite  this  supposed  lack  of  competition  between  adults  and  juveniles,  inexperienced  juveniles  of  the  White‐
bearded Manakin (Manacus manacus) that try to rehearse displays in lek areas may be chased aggressively by adult
males. Here, I describe same‐sex mounting behavior between M. manacus adults and juveniles. Two juvenile males
entered the arenas of  two high‐ranking adults and rehearsed  jump‐snap display soon after  they were mounted by
adults. Adults did not chase the juveniles, showing no immediate competition or aggressiveness. Four years later, the
same  (individually‐marked)  juveniles  had  become  established  adults  on  the  same  lek  areas where  the  same‐sex
mounting behavior was recorded. For juveniles, the same‐sex mounting behavior may facilitate their approach to are‐
nas of adults and acquisition of display experience. For adults, benefits derived from such behavior may include social




































Juvenile  bearded  manakin  males  are  inexperi‐
enced  in  displays  and  have  minimal  chances  of





once  juveniles  are  not  considered  an  immediate
threat and do not compete with adults  for matings.
Here,  I  describe  same‐sex  mounting  behavior
between intruding juveniles and resident adult males
of the White‐bearded Manakin  (Manacus manacus),









and  tail,  grey  rump,  upper  tail  coverts,  flanks  and
belly, and white neck, whereas females and  juvenile
males are olive‐green above, greyer and paler below
(Snow  2004). A  lek  area  traditionally  contains  4–10
circular  arenas  on  the  forest  floor.  Arenas  are
0.15–0.90 m diameter and may be 1–82 m apart (Ces‐
tari & Pizo 2012). Each arena  is delimited by two or
more  saplings  and  typically  has  an  adult  male  as
owner  that defends  its  territory  from  invaders  (i.e.,
other  adults  and  juvenile  males)  (Chapman  1935,
Snow 1962,  Lill 1974). Adult males  frequently  clean
their  arenas  from  debris  and  leaves  on  the  forest






a male  jumps  from one  sapling  and  then  ‘snap’ his
wings  in  the  midair  making  a  180°  horizontal  loop
before perching on the next sapling, then pointing his






direction of his  jumps  (Barske et  al. 2015).  Females
observe  the  movements  of  males,  but  instead  of
jumping  and  snapping  in  midair  between  saplings,
the females fly and make no mechanical song (Fusani
et al. 2007, Chiver & Schlinger 2017). When ready to
copulate,  a  female  perches  on  the  basal  portion  of
the  main  sapling  of  the  arena  and  the  male  slides
down  to  the  female after  jumping  from  the  ground
(Snow 1962).    












plementary  Material  online,  file  1).  Some  juveniles






24°10’S,  46°55’W  to  24°33’S,  47°13’W).  Climate  is
subtropical  and  humid  (Holdridge  1967).  Mean
annual rainfall  is 2278 mm with a rainy season from
October  to April, and dry  season  from May  to Sep‐
tember.  Mean  annual  temperature  is  21.4°C  with
maximum  and  minimum  temperatures  averaging
25.8°C  and  19°C,  respectively  (Tarifa  2004).  In  this
area,  leks  are  commonly  found  in  the  lowland  and
the lowest mountain forests that comprise the Atlan‐
tic forest biome (Cestari & Pizo 2012). 






with  leaves and mounted up to 5 m  from  individual
arenas.  One‐morning  recordings  (06:00–09:00  h)
(BRT) of  sexual behavior performed by  the  resident
adult males and visitors (juveniles and females) were
done  in  the  two  arenas  on  14  and  16  September
2013,  respectively.  Two  mist‐nets  were  set  up  on
trails 10 m away from the lekking arenas. Simultane‐





When  caught  in  a  mist  net  all  birds  were  color‐
banded  for  future  identifications.  For  two  consecu‐
tive mornings on 9 and 10  January 2017,  I  returned
to  the  two  lek areas,  in which behavior of  individu‐





individuals with  female/juvenile‐like plumage  to  the
arenas of two high‐ranking adults  from different  lek
areas  resulted  in  those males mounting  the  visitor.
For  two of  the visitors,  I could confirm  in 2017  that
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they  were  juvenile  males  in  2013,  based  on  their
color‐markings  and  behavior.  These  juveniles
approached  the  arenas  and  engaged  in  the  duo‐
dance  with  adults.  During  the  jump‐snap,  juvenile
males  flew  like  females  (did  not  jump  like  adult
males)  and  they  occasionally  produced  the  ‘snip’
sound  with  their  wings  in  midair.  A  slow‐motion
video  (100  frames/s)  revealed  more  precisely  the
movements of one  juvenile and one adult  in a duo
dance  (Supplementary  file 1). A  few seconds before
mounting, the juveniles perched on the basal portion
of the main sapling of the arenas and allowed adult
males  mounted  them  as  it  typically  occurs  with
females, i.e., the adults slid down to the direction of
the  juveniles  after  the  adults  jumped  from  the
ground.  Soon  after  they  were  mounted  by  adults,
these  juveniles  rehearsed  jump‐snap  displays  with
‘snip’ and were not chased aggressively by the high‐
ranking  males  (Supplementary  Material  online,  file
3). 
In  January  2017,  I  observed  two  color‐banded
adult  males,  whose  color  band  combinations
matched  those  of  juvenile  individuals  that  were
mounted  by  territorial  males  in  September  2013.
They  had  established  their  own  display  arenas,  dis‐
tanced  less  than  5 m  from  the  arenas belonging  to
the  adults  that  mounted  them  in  2013.  The  color‐
banded individuals interacted with these older adults
on the limit of their territories and the dominant and
older males  extended  their  beard,  gave  little  jumps







mounting behavior  in M. manacus. Given  that  such
false copulations will not results in offspring sired this
raises  the question of why  they occur. A non‐adap‐





mediate male‐male  interactions or even  the  forma‐
tion of male‐male coalitions.
Same‐sex  mounting  behavior  between  males  is
more prevalent  in polygamous mating systems, such
as  in  lekking species  (Bagemihl 1999; MacFarlane et
al.  2007,  2010)  like M. manacus.  These  species  are
characterized by  the complete  lack of male  care  for
offspring,  and  in  such  species  males  may  be  less
selective in their mate choice, given that there are no












in  the UV  reflectance  (Morales‐Betancourt & Casta‐
ño‐Villa  2017), which  should be  visible  to birds but
invisible  to  humans  (Eaton  2005,  Burns  &  Shultz
2012).  In addition,  juvenile males generally are nois‐
ier than females; these males perform uncoordinated




Manacus  males  reach  complete  maturity  (i.e.,
molt  to  adult  plumage)  after  their  first  year  of  life,
and  the  degree  of  threat  or  aggressive  behavior
between  males  probably  varies  with  age,  display
experience,  and male hierarchical position of domi‐
nance.  During  a  great  part  of  the  juvenile  phase,
Manacus  males  are  not  mature  or  experienced
enough to attract mates (Snow 1962). In this time, a
subordinate  behavior,  such  as  allowing  same‐sex




be  an  adaptive  behavior  if  it  mediates  male‐male
interactions with more dominant  (i.e., high‐ranking)
males  in a  lek area,  thus avoiding  future aggressive





potentially  future  newcomer males  in  the  lek  area.
Furthermore, ritualized behavior among M. manacus
males  in  lek areas as described  in  the present study








lishment  of  dominance  hierarchy  in  Manacus  spp.
may  initiate  early  during  the  juvenile  phase.  After
becoming established in a lek area, a newcomer male
may rise in hierarchy with age and, according to social




manakin  species,  such  as  Long‐tailed Manakin  (Chi‐
roxiphia linearis) and Swallow‐tailed Manakin (C. cau‐
data). These species have hierarchy among males to




males  take  a  long  time  (i.e.,  four  and  two  years,
respectively)  to  reach complete  sexual maturity and
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